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space,  where  culture  is  constructed,  refined  and  articulated  by  a  set  of  discursive 
relationships  between  local  populations  and  a whole  range  of  cultural  forms.  In  this 
context  however,  culture  is  conceived  as  something  which  belongs  to,  and  is  only 
accessible  by,  certain  groups  of  people. Our  focus  in  this  article  is  on  the  culture  of 
Yorkshire cricket.  Historically, Yorkshire cricket has been linked with white male privilege 
and some studies have shown that people within Yorkshire take a degree of pride in this. 
Consequently,  the  county  and  its  cricket  club  have  faced  frequent  accusations  from 












marked as belonging  to  those groups. Carrington  (2009)  states how  space and  “the  categories of 
legitimate  presence  or  belonging  to  that  space,  [are]  produced  through  a  deeply  racialised  lens” 
(p.105) – what he refers to as ‘topographies of race’. These “Topographies of race mark and define 
space itself shaping how different places come to be inscribed with racialised regimes of power that 
get enacted against and  through particular bodies”  (ibid.). Racialised  tensions between White and 
South  Asian i  communities  have  been  exacerbated  since  the  turn  of  the  century.  According  to 
Sanderson and Thomas  (2014)  these have become symptomatic of a complex  interplay across  the 
country  between  territoriality  and  ‘race’.  They  argue  that  how  we  understand  race  relations  in 
northern  England  must  be  understood  at  the  intersection  of  “complex  urban  settlement  and 






popular  settling  place  for  South  Asian migrants  –  particularly  poor, mainly  uneducated  (Muslim) 
Mirpuris.    Immigration to and settlement  in some northern counties, such as Yorkshire, during this 
period was not straightforward. Some county identities, including ‘Yorkshireness’, are so strong that 
few people from other parts of the country, let alone migrant communities, can fully associate with 
local  culture  (Fletcher,  2011).  In  spite  of  the  existence  of  migrant  communities,  historically, 
illustrations of northern England depict the region as a White monolith; concealing the region’s ethnic 










The Active People Survey  (8) suggests that South Asian participation  in sport  (particularly amongst 
Pakistani and Bangladeshi women) falls consistently below other social groups (Hylton, Long, Fletcher 




diet  and  drinking  (Fletcher  &  Spracklen,  2014).  Cricket  is  rather  different.  In  2014,  30%  of  the 
estimated 908,000 people playing cricket over the age of 14 in England and Wales were of South Asian 
origin (ECB 2013). Moreover, since the late 1990s there has been a slow increase in the numbers of 






























A  has  noted  elsewhere  (Fletcher,  2014)  a  lack  of  cultural  sensitivity  and  reflexivity  on  one’s 
positionality  in  the  field  could  have  a  number  of  negative  consequences  for  research,  including: 
distorting the voice and message of respondents; marginalising/silencing key perspectives; reinforcing 




(Sheffield City Council, 2014). The  largest of  those  groups  is  the Pakistani  community  (4.3%), but 
Sheffield also has large Black African Caribbean (3%), Indian (1.3%), Bangladeshi (0.6), Somali, Yemeni 
and Chinese  communities  (ibid.). Despite  the White  ethnic  group decreasing  in  size,  it  is  still  the 
majority ethnic group.  
Northern England, where Sheffield  is  located, arguably evokes a greater sense of  identity than any 
other region of the country (Rawnsley, 2000). However, ‘the north’ is surrounded by social and cultural 
ambiguity as many of  the  characteristics of  the north  celebrated by northerners are mocked and 
rejected  by  those  from  other  cultural  regions  (Russell,  2004).    This  is  no  more  relevant  than  in 
discussions of the county of Yorkshire where, as we discuss below, there exists a very strong sense of 
regional  identity  which  ‘outsiders’  rarely  understand.  For  example,  in  September  2015,  whilst 





Constructions  of  ‘northernness’  have  emerged  out  of  specific  historical,  social  and  economic 
conditions that distinguish it from ‘southernness’ (Frost, 2000). For Ehland (2007) northern England 
was the heartland of the Industrial Revolution and thus, associations that come most readily to mind 
are  of  industrial  landscapes.  The  importance  and  productiveness  of  these  landscapes  are  largely 

















dynamic  than  any  previous  type  of  social  order”  (Giddens &  Pierson,  1998,  p.94). However,  the 











a social  framework,  in essence “living  true  to kind  (keeping up with  the  Joneses)”  (Bauman, 2001, 
p.145). While traditional society provided individuals with a fixed identity from birth, citizens in the 





conduct  were  created  and  legislated  by  the  institutions  of  the  state,  chiefly  by  the  politicians, 


























The  majority  of  the  White  respondents  referred  in  some  way  to  the  exclusionary  nature  of 
‘Yorkshireness’.  Tony  for  example, believed  that  the people of  Yorkshire  are  largely  intolerant of 
difference: 
















way of  life of Yorkshire people reflects well Nayak’s (2003) notion of  ‘learning to be  local’.  Indeed, 
Savage et al. (2001) remind us that cultural spaces provide both places or ‘habitats’ for the possible 
development  of  common  lifestyles  and  collective  identities  while,  in  the  process,  commanding 
opportunities  for  the cultivation of personal and social networks both within and across places of 
residence.  Such  places,  according  to  Kirk  (2000),  become  not  just  passive  backdrops  to  social 
processes, but actively involved in the constitution and construction of social identities. As we examine 
throughout  this article, access  to  these  identities  is contested. For  instance, while  the  testimonies 
above  suggest  that  ‘Yorkshireness’  is  an  ethnically  exclusive  identity,  some  of  the  British  Asian 
respondents in this study questioned whether fixed readings of regional identities hold any analytical 
potential in contemporary society. Hamza Illyas for example, said: 











We  find Cohen’s  (1985)  idea  that communities are symbolically constructed particularly useful  for 
establishing our theory around how cultural pastimes, including cricket, may be utilised by dominant 
communities as a means of demarcating boundaries of  inclusion and exclusion.   For Cohen (1985), 



















rather  than  incorporate  alterity,  resulting  in  the  stranger  becoming  a  symbol  of  disorder.  As  a 
consequence, the stranger had to be managed through two alternative yet complementary methods. 
The  first, known as  ‘anthropophagic’, devours  strangers by  transforming  them  into  citizens of  the 
state, making them indistinguishable from the host population. This became known as a strategy of 
assimilation,  whereby  difference  became  eradicated.  The  second  strategy,  referred  to  as 










argued  the policy was used as a means of asserting  the club’s White  identity and, by  implication, 
excluding ethnic minorities (Fletcher, 2012). 
The White and British Asian respondents in this research held heavily contrasting views on the policy. 








(2015)  demonstrated  how  very  few  ethnic  minorities  support  YCCC  and  even  fewer  attend  live 
matches. They also identify that highly talented minority ethnic players are reticent about trialling for 
the club on the basis that, regardless of their abilities, they would not get selected (ibid.). Moreover, 







…  I’m more  traditional,  I’d prefer  to  see proper Yorkshire  lads  representing Yorkshire 
[CCC]. (Rocco) 
More  generally,  the majority  of  the White  respondents  believed  the  abolition  of  the  policy was 
indicative of changing notions of regional identity and of a changing Yorkshire generally.  Whilst some 
saw strength in these developments, others were nostalgic for the ‘traditional’ Yorkshire of the past. 
As  Fletcher  (2011)  has  argued  elsewhere,  “The  imagined  community  of  Yorkshire  cricket  is  still 
‘bounded’ by  a northern, white masculinity,  and  those who  embody  these  identities  are  keen  to 
protect their heritage by denying many ethnic minorities access to the  imagined community” (p.9).  




As  the  reality of a homogeneous notion of  ‘Yorkshireness’ evaporates, and society  falls under  the 
influence of globalising forces that change the social fabric of the region through increased migration 
and de‐industrialisation,  this  imagined sense of  ‘Yorkshireness’ becomes problematised. We argue 





to  maintain  levels  of  segregation  through  enforcing  barriers  based  around  symbolic  notions  of 
authenticity which facilitate belonging to both club and community (Fletcher & Walle, 2015). 






wielded over  territorial  forces.   This  is because  the social and economic processes of globalisation 
undermine ‘simple modernity’ and the idea of the ethnically homogenous nation state. These political 
and  cultural dimensions which  run  in  conjecture with globalisation have  changed  the  relationship 























They  [Pakistani Muslims]  love  to  play  cricket.  I  think  a  lot  of  them  played  cricket  in 
Pakistan  before  they  came  over.  Obviously,  over  there,  the  team  was  eleven 
Asians…eleven Pakistanis playing in a team. So maybe, it reminds them a little bit of ‘back 
home’. 
Thus,  cricket  represents  normalcy  post‐migration,  and  given  its  cultural  significance  on  the 
subcontinent, helps  to maintain  a wider diasporic  consciousness. The origins  and personalities of 
clubs, therefore, reflect the ensuing socio‐economic and cultural context of the time.  
Evidence indicates that a high number of British Asians are living in the poorest areas of Sheffield – 
Sharrow,  Burngreave  and  Darnall  (Football  Unites  Racism  Divides,  N.D)  –  a  pattern  recreated 
elsewhere. According to Ratna (2009), many of the British Asians  living  in these areas would argue 
that “the supportive community and religious networks available to them  in these neighbourhoods 




felt safer  to  live  together because of safety and community reasons. Asians,  including 
























of social relations, but this cannot be achieved through symbols alone.    If we  fail to see boundary 
making as anything other than symbolic, we overlook the materiality of community as a lived cultural 













communities to define  ‘Whiteness’,  ‘Englishness’ and,  in this case  ‘Yorkshireness’,  in terms of their 
incompatibility with Asian and/or Muslim identities. 
On  discussing  how  ethnic  tolerances  in  Yorkshire  could  be  maximised,  the  majority  of  White 
respondents in this study said that the assimilation of South Asian communities was essential. John 
simply  said  that  South  Asians  needed  to  “make  the  effort  to  fit  in”,  whilst  others  were  more 
essentialist; speaking in terms consistent with processes of de‐racialisation: 
I don’t think they have to deny who they are or become someone else. They don’t have 
to change their beliefs or anything  like that … That’s  just what they do.   But there are 


















are  capable  of  cultural  change  and  are  encouraged  to  “reject  their  inferior  cultures  and become 
absorbed as much as possible into the superior culture of the British” (p.250). Therefore, if individuals 
choose not to assimilate, and  instead assert their cultural distinctiveness, the  logic goes that “they 




Racialised  meanings  and  demarcations  of  Otherness  are  mapped  and  inscribed  onto  particular 
sporting  spaces  which,  through  their  use  and  (re)imagination,  interpellate  particular  bodies  as 
(in)organic  members,  and  facilitate  claims  as  to  who  belongs  and  who  does  not  (adapted  from 
Burdsey,  2011,  pp.540‐541).  Taking  this  into  account,  the  minority  ethnic  cricket  player,  coach, 
spectator or administrator might  therefore be  conceptualised as a  ‘stranger’. As we have argued, 
according to Simmel, the stranger is recognised as someone who has been here before, and because 
of previous engagements and the manner in which this space is delineated and controlled, they are 



























is also cognisant of the hidden or coded nature of social  inclusion  (Burdsey, 2007).    In the case of 
cricket in Yorkshire it is White men who take for granted the power of being white and this is reflected 












expectations  towards  their  inclusion.  Those  who  had  represented  predominantly  White  teams 





their chances of  inclusion  in White dominated spaces.   Crucially  though, whilst some  respondents 
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i  We  employ  the  term  South  Asian  to  describe  individuals  and  communities  with  roots  on  the  Indian 
subcontinent. The term British Asian is used to refer to those British citizens who trace their ancestry back to, or 
who themselves migrated from, the Indian subcontinent. It is employed as a dynamic category and its application 
has no firm boundaries. 
ii For further discussion on the development and significance of Asian‐specific leagues and teams see Fletcher 
and Walle (2015).  
                                                            
